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Abstrakti
Teoria e arkitekturës ka rëndësi të madhe, ajo tregon për objektet e para që kanë ekzistuar
e deri te objektet e arkitekturës posmoderne që ekzistojnë sot në të gjithë botën .
Teoria e arkitekturës ka rol shumë të madh në identifikimin e vlerave arkitektonike që
nuk kanë mundur ti rezistonin kohës nga lashtësia mirëpo ato kanë mbetur të shkruara në
letër. Qysh p.e.s i gjejmë shkrimet nga Vitruvius-i. Ai ishte teoricienti më i shquar i
arkitekturës në Perandorinë Romake të njohur sot duke shkruar librin: “De Architectura”
i njohur sot si: ( Dhjetë librat e arkitekturës) është një libër me shkrime latine nga
greqishtja e vjetër mbi arkitekturën kushtuar perandorit Augustus. Ai është libri i vetëm i
mbijetuar që tregon për arkitekturën nga antikiteti klasik mes shekullit XVII dhe XIII
p.e.s. Ai është burimi i vetëm teorik i arkitekturës klasike që ka mbijetuar. Ndarë në
seksione ose "Libra", ai mbulon pothuajse çdo aspekt të arkitekturës romake duke filluar
nga planifikimi i qytetit, materialeve, dekoreve, tempujve, furnizimin me ujë etj.
Rregullat e famshme të arkitekturës që ne mund ti shohim në çdo arkitekturë klasike janë
të përcaktuara rigorozisht në këto libra. Ajo gjithashtu mbledh tre ligjet bazë që
arkitektura duhet t’i ketë në mënyrë që të konsiderohen kështu: Firmitas (të jetë e
qëndrueshme-ftim prurëse), Utilitas (të jetë funksionale), Venustas (të ofroi kënaqësi për
përdoruesit). Rizbulimi i punës së
Vitruvius-it kishte një ndikim të thellë nga arkitektët e Rilindjes kështu që ai filloi me
zhvillimin e stilit të Rilindjes. Arkitektët e Rilindjes të tillë si: Niccoli, Brunelleschi dhe
Leon Battista Alberti gjenden në "De Architectura" duke kontribuar në ngritjen e degës së
tyre të dijes për një disiplinë të re shkencore. Gjatë gjithë Mesjetës njohuritë
arkitektonike u miratuan nga fjala e gojës. Shumica e veprave që nga kjo periudhë janë
teologjike dhe ishin objekte të Biblës, kështu në teoritën arkitektonike ishin të përfshira
shënimet nga antikiteti, strukturat dhe roli i madh i tyre në arkitekturë. Në periudha te
mëvonshme, drejtimet si: Kontekstualizmi, Surralizmi bënë thirrje për stile të ndryshme
në arkitekturë, këto stile të pazakonta kishin për qëllim që të tërheqin vëmendjen sa më
shume në arkitekturë.
Njëri prej arkitektëve që ka vepruar në këtë mënyrë është Frank Lloyd Wright. Ai është
arkitekti që intuitën e tij për arkitekturën e ka lidhur me organizmin e njeriut.
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Filozofi Karl Pooper kishte thënë se: nuk është i mjaftueshëm vetëm frymëzimi por
secili nga ne duhet të ketë një intuitë (ëndërr) për të ndërtuar një objekt të tillë si Falling
Water Hause që tregon për ndërlidhjen në mes arkitekturës, materialeve organike dhe
ambientit. Po ashtu edhe Isak Newton mund të jetë i frymëzuar për ligjin e gravitetit të
tokës nga një mollë që i kishte rënë mbi kokën e tij.
Arkitektura duhet të jetë e lidhur me ambientin sikurse organelet qelizore të njeriut që
janë:Adenina-Guanina,Tianina-Citozina. Njerëzit duhet të ndërtojnë gjëra që i ndihmojnë
ata të jetojnë dhe në të njëjtën kohë të krijojnë kënaqësi emocionale për ta. Kjo analizë
ndihmon për të shpjeguar mosmarrëveshje mahnitëse mes arkitektëve dhe njerëzve të
zakonshëm që ata përbëjnë një "Ndërtesë të mirë". Ky ndryshim i opinionit është i njohur
edhe për vendbanimet e brendshme, ku shijet e arkitektëve shpesh janë diametrisht të
kundërta me njerëzit e zakonshëm andaj arkitektët duhet të kenë kujdes në zhvillimin e
një projekti dhe gjithmonë ti shikonin pikat kryesore të projektimit të arkitekturës
organike që janë:
•

Të frymëzohemi nga natyra e shëndetshme dhe e qëndrueshme, ta ruajmë dhe ta
respektojmë atë.

•

Objekti të mendohet si një organizëm dhe të banohet nga pasardhësit.

•

Të ekzistoi në të tanishme të vazhdueshme dhe të filloi përsëri dhe përsëri.

•

Të kënaqë nevojat sociale,fizike dhe shpirtërore.

•

Të rritet nga vendi në vend dhe të jetë unike.

•

Të jetë e krijuar në frymën e re dhe të luajnë të rinjët me të.

•

Të shpreh ritmin e muzikës.

1.1 Hyrje
Teoria arkitektonike është akt i të menduarit, diskutuarit, shkrimit për arkitekturën.
Teoria arkitektonike është mësuar në shkollat e arkitekturës dhe është praktikuar nga
arkitektët kryesorë të kësaj periudhe në botë. Teoria arkitektonike është shpesh didaktike,
dhe teoricienët kanë tendencë të qëndrojnë pranë mendimeve të tyre. Ajo ka ekzistuar në
një formë që nga lashtësia, dhe si e tillë u bë më e zakonshme, teoritë arkitektonike kishin
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filluar disa botime që tregojnë një rritje të mire të teorisë arkitektonike: librat, revistat dhe
gazetat u botuan në një sasi të paparë për të treguar punën e arkitektëve dhe kritikëve të
shekullit XX. Si rezultat i kësaj stilet dhe lëvizjet e formuara filluan të shpërndahen
shumë më shpejt dhe ishin relativisht më të qëndrueshme se në historinë e mëhershme.
Kjo ka ndodhur deri në përdorimin e internetit për mësimin mbi arkitekturën e shekullit
XXI.
Ka pak informacione ose dëshmi për teorinë e madhe arkitektonike në antikitet, deri në
shekullin e I p.e.s, ku janë shkrimet nga Vitruvius-i. Megjithatë kjo nuk do të thotë se
vepra të tilla nuk ekzistonin, shumë vepra të mbijetuara në antikitet si dhe djegia e
bibliotekës së Aleksandrisë na tregon një shembull të mirë për teorinë arkitektonike.
Vitruvius-i ishte një shkrimtar Romak, arkitekt, inxhinier dhe ishte aktiv në shek I. Ai
ishte teoricieni më i shquar arkitektonik në Perandorinë Romake të njohur sot, duke
shkruar librin: “De Architectura”, e njohur sot si (Dhjetë librat e arkitekturës), një traktat
me shkrime latine dhe Greqishtja e vjetër mbi arkitekturën, kushtuar perandorit Augustus.
Ai është libri i vetëm i mbijetuar për arkitekturën nga antikiteti klasik. Ndoshta me
shkrime në mes të shekullit XVII dhe XIII p.e.s, ai është burimi i vetëm bashkëkohor i
arkitekturës klasike që është mbijetuar. Ndarë në seksione ose "Libra", ai mbulon
pothuajse çdo aspekt të arkitekturës Romake, nga planifikimi i qytetit, materialeve,
dekoreve, tempujve dhe furnizimeve me ujë etj. Udhëzimet e famshme të teorisë
arkitektonike që ne mund ti shohim në çdo arkitekturë klasike janë të përcaktuara
rigorozisht në librat e tyre. Ajo gjithashtu mbledh tre ligjet bazë që arkitektura duhet t’i
zbatoi, në mënyrë që të konsiderohen kështu: Firmitas (të jetë e qëndrueshme-ftim
prurëse), Utilitas(të jetë funksionale), Venustas (të ofroi kënaqësi për përdoruesit).
Rizbulimi i punës së Vitruvius-it kishte një ndikim të thellë nga arkitektët e Rilindjes,
duke bërë rritjen e këtij stili. Arkitektët e Rilindjes që kishin punuar të tillë si: Niccoli,
Brunelleschi dhe Leon Battista Alberti, gjenden “De architectura” për ngritjen e degës së
tyre të dijes për një disiplinë të re shkencore.
Gjatë gjithë Mesjetës, njohuritë arkitektonike u miratuan nga fjala e gojës dhe teknikisht
në llozhat e ndërtuesit master. Për shkak të natyrës të mundimshme, disa shembuj të
teorisë arkitektonike u prezantuan në këtë periudhë kohore. Shumica e veprave që nga kjo
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periudhë janë teologjike dhe ishin objekte të Biblës, kështu në teorinë arkitektonike ishin
shënimet dhe strukturat e ndërtimit të përfshira në të.
Një tendosje e gjallë e Neoklasicizmit të trashëguara nga Essai Farës, Mark Antone
Laugier-së, me kusht bazë për dy breza të aktivitetit ndërkombëtar rreth temave kryesore
të primitivizmit, klasicizmit në një “kthim të natyrës”. Reagimet kundër dominimit të
arkitekturës neoklasike dolën në pah në vitet 1820 me perandorin Augustus Pugin që
kishte siguruar një bazë morale dhe teorike për Arkitekturën Gotike, dhe më 1840 John
Ruskin kishte zhvilluar këtë etikë. Skulptori amerikan Horatio Greenough ekishte botuar
një përmbledhje të arkitekturës Amerikane në gusht të vitit 1843, në të cilën ai e
kundërshtoi imitimin e stileve të vjetra të ndërtesave dhe kishte përshkruar marrëdhëniet
funksionale mes arkitekturës dhe dekorimit. Këto teori parashikuan zhvillimin e
funksionalizmit të arkitekturës moderne. Në fund të shekullit XIX, ka ndodhur një
lulëzim i aktivitetit teorik, në Angli idealisti Ruskin e kishte mbështetur daljen e lëvizjes
së Artit nga shkrimet e William Morrisonit. Nga kjo ata e formuan bazën e Art Nouveau
në Mbretërinë e Bashkuar dhe e kishin ilustruar nga puna e Charles Rennie Mackintosh,
kjo ka ndikuar më vonë me shkëputje nga Viena. Në kontinentin tonë, teoritë e Viollet-leDuc dhe Gottfried Semper sollën ndryshime për vitalitetin e madh të mendimit
arkitektonik dhe sollën rinovimin e nocionit të stilit. Semper në veçanti kishte zhvilluar
në vijim një stil ndërkombëtarë në: Gjermani, Angli, Zvicër, Austri, Bohemi, Francë, Itali
dhe Shtetet e Bashkuara. Brezi i lindur gjatë mesit të shekullit të XIX, ishte paraqitur me
mundësitë e largimit të stilit historik dhe metodologjikë. Ky stil ishte në kontrast shumë
me kohën e fundit, dhe në këtë mënyrë “Moderne”, ky brez nuk arriti së bashku të krijojë
një “Lëvizje” të re në arkitekturë.
Rreth shekullit të XX Camillo kishte botuar një libër Planifikimi i Qytetit, parimet e së
cilës nuk ishin tamam një kritikë e formës arkitekturore, por më saktë një kritik estetike e

urbanizmit të shekullit XIX-të. Kjo ishte kryesisht një teori e planifikimit urban, ajo ka
një ndikim të thellë në arkitekturën e kësaj periudhe, si dy disiplina dhe ishin shumë të
ndërlidhura njëra me tjetrën, ai ishte gjithashtu tepër i suksesshëm në kohën e vet.
Ndërmjet viteve 1889 - 1922 është reduktuar pesë herë në përkthim Frëngjisht erdhi më
1902 dhe përkthimi në Anglisht më 1945, në Nju Jork. Por nuk është një formë
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arkitektonike apo një formë e çdo ndërtese, por është cilësia e pandarë krijuese e
hapësirës urbane.
Këto mendime moderne i hodhi poshtë Le Corbusier, megjithatë puna e tij është
përdorur shpesh dhe përmendet si një kritikë e lëvizjes moderne e rishfaqur në lëvizjen
postmoderne, në fund të viteve të gjashtëdhjeta. Edhe në temën e nocioneve artistike në
lidhje me urbanizmin ishte arkitekti Louis Sullivani me veprën “The Office Tall”, që
ishte konsideruar si një vepër artistike e vitit 1896. Në këtë ese Sullivan-i kishte shkruar
fjalën e urtë “Formën përgjithmonë e ndjek funksioni”. Një frazë që do të ishte miratuar
më vonë si një dogmë qendrore e teorisë moderne.
Ndërsa arkitektët më vonë miratuan këtë frazë duke shkruar “Forma ndjek funksionin” si
një polemikë në shërbim të doktrinës funksionale, Sullivan-i gjithashtu ka shkruar në
lidhje me funksionet biologjike të rendit natyror.
Një tjetër teoricient me ndikim gjatë kësaj periudhe të planifikimit ishte Ebenezer
Howard, i cili themeloi lëvizjen qytet-kopsht. Kjo lëvizje kishte formuar grupe në
arkitekturë, art dhe mjeshtri në stilin qytet- kopsht dhe u popullarizua si stil në
arkitekturën e brendshme. Në Vienë gjatë kësaj periudhe modernizmi kishte shumë
teoricienë dhe ithtarë. Një përdorim i hershëm i “Arkitekturës moderne” ishte në titullin e
një libri nga Otto Wagner, i cili dha shembuj të përfaqësuesit të tij në Vienë me ilustrimet
e artit nouveau, dhe mësimeve didaktike për studentët e tij. Pas kësaj Adolf Loos ka
shkruar për stilet e tij të mundshme të cilat mund të shihen si pjesë e tranzicionit të Art
Deco-s, kërkesa e tij për eliminimin e stileve të mëparshme u bashkua me parullën
“Forma ndjek funksionin” si një parim i modernizmit të lëvizjes arkitekturore e cila erdhi
për të dominuar në shekullin XX. Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe dhe Le
Corbusier kishin kushtet bazë për teorinë arkitektonike, për një zhvillim të një stili
ndërkombëtarë me qëllim të përdorimit të arkitekturës së industrializuar për të riformuar
të gjithë shoqërinë në mbarë botën.
Frank Lloyd Wright është arkitekt modernistë në frymëzimin e zhvillimit të realizimit
të një stili historikë, dhe ishte kritik në teorinë e tij që ai e përcolli me shkrime me
bollëk. Wright-i nuk kishte dëshirë të regjistrohet në parimet e stilit ndërkombëtarë, por
ai shpresonte se do të jetë një Amerikan në kontrast me një kurs Evropian, që do të ishte
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stili Wright duke përfshirë pikëpamjet e tij private të njeriut dhe natyrës. Ai nuk krijoi
asnjë “Shkollë” ose lëvizje teorike, Wright-i ishte më poetik me punën e tij. Në shekullin
e XIX-të ai u bë një gjeni unik për te gjithë duke treguar për lidhjen e organizmit me
arkitekturën që ai e quajti Arkitektura Organike.
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2.1 Arkitektura Organike
Arkitektura organike si terminologji përfshin një shumëllojshmëri ngjyrash e qasjeve
arkitektonike dhe shprehjesh të ndryshme që u zhvilluan në vende të ndryshme në fillim
të shekullit të XX. Pionierët si: Frank Lloyd Wright, Antoni Gaudi dhe Rudolf Steiner
secili në mënyrën e vetë arritën të tërheqin vëmendjen nga frymëzimi i natyrës dhe jetës
së tyre. Ky frymëzim i dërgoi ata në format e lira dhe ekspresive të arkitekturës, këto
forma nuk do të thotë se janë një imitim i natyrës, por janë forma për t’i ndihmuar
njerëzit si qenie që jetojnë në boten e tyre.
Në kuadër të lëvizjes organike, arkitektura nuk është parë vetëm si një shprehje e kulturës
dhe e shoqërisë, por edhe si diçka që ndikon në jetën e brendshme dhe të jashtme të
njeriut. Në këtë kuptim, qenia njerëzore është parë si një entitet fizikë, psikologjikë dhe
shpirtërorë, të lidhur me rrethanat e tij në të gjitha këto nivele, në një kohë kur arkitektura
është dominuar nga rregulla të caktuara teknike, ekonomike, sociale, kulturore etj.
arkitektura organike përpiqet për një qasje që përfshin aspektet ekologjike, kuptimin
kulturorë dhe shpirtërorë të tyre.

2.1.1 Origjina dhe prejardhja e arkitekturës organike
Zhvillimet e shumta të ndara në stile të neo-së dhe rritja e teknikave të reja të
ndërtimit,shumë arkitektë të kësaj periudhe kishin zgjuar kureshtjen për të krijuar një stil
të ri në përputhje me kohën në të cilën jetonin ata. Midis Artit të Ri, të funksionalizmit,
dhe konstruktivizmit që si koncept kishte lindur arkitektura organike. Pionerët e këtij
udhëzimi i tërhoqi frymëzimi nga parimet që rrjedhin nga natyra e gjallë. Secili prej tyre
ka theksuar aspekte të ndryshme, për të parë të lidhjet me njëri-tjetrin, qasjet e tyre
individuale përbëjnë një tërësi të arkitekturës bashkohoretëkësaj ndër ta janë: Louis
Sullivan, Frank Lloyd Wright, Antonio Gaudi, Rudolf Steiner.
Louis Sullivan (1856-1924) ishte një nga të parët që ka futur konceptin “Arkitekture
Organike”. Pas studimit nga afër që i kishte bërë natyrës, ai arriti në përfundimin se
forma gjithmonë ndjek funksionin dhe e bëri këtë parim udhëzues për planet e tij
arkitektonike. Për më tepër, ai solli ndërtimin e tij gjeometrikë.
Frank Lloyd Wright (1869-1959) zgjerohet në përmbajtjen dhe me gjuhën e arkitekturës
organike në shumë drejtime. Ai kishte zgjeruar konceptin “Organik” për të treguar
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lidhjen midis ndërtimit dhe mjedisit të saj, vazhdimësinë e hapësirave të brendshme dhe
të jashtme dhe përdorimin e materialve të tyre shembull tipik është Falling Water House.

Foto 1. Falling Water House ( e marrur nga: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Architecture )

Antoni Gaudí (1852-1926) ishte një nga arkitektët e parë që shprehi veprat e tij në formë
skulpturore. Këto forma janë shpesh të bazuara mbi forcat me lojën e ndërtimit gjatë
fazës së fundit të jetës së tij ai ka zhvilluar një gjeometri të natyrshme të sipërfaqeve të
lakuara të dyfishta që ai i kishte aplikuar në kishën e Sagrada Familia.
Rudolf Steiner (1861-1925) është futur në arkitekturën e parimit të “metamorfozës”që
ajo rrjedh nga stili “Gotikë”. Kjo e lejoi atë për të shprehur proceset e zhvillimit të
natyrës, kulturës dhe vetëdijes njerëzore. Duke menduar këto forma, zhvillimin e
vetëdijes njerëzore e dërguan në proceset e mundura që mund të trajtohen nga arkitektët
në të gjith botën.

2.1.2 Arkitektura organike në mbarë botën
Gjatë dekadave të fundit të shekullit të XX arkitektura organike kishte përjetuar një
ringjallje të fuqishme. Një brez i ri arkitektëve që ishin frymëzuar nga puna e Wright-it
dhe Shtajner-it, kishin filluar me idetë e tyre me traditat lokale të ndërtimit me teknikat e
reja dhe impulset e tyre krijuese. Në këtë mënyrë, metodat e reja të formave të shprehjes
kanë origjinën në mbarë botën, këto projekte përbëjnë pjesën qendrore të ekspozitës që
ishte mbajtur. Në varësi të hapësirës në qendër të ekspozitë, ishte një përzgjedhje e tyre
me rreth 50 projekte të tyre. Ato janë paraqitur në formën e fotografive me ngjyra, skica
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me dizajne të ndryshme, plane, modele dhe një përshkrim konciz të projektit, kur është e
punuar nga vetë arkitektët.

2.1.3 Rëndësia Aktuale e temave të arkitekturës organike
Terma të tillë si ndërtim i qëndrueshëm dhe i shëndetshëm, pjesëmarrja e përdoruesit në
identiteti kulturor tëi tyre janë sjellë në dialog me ambientin e arkitekturës organike.
Elementet të tilla si materialet e ndërtimit, forma, drita, uji ofrojnë mundësi arkitektëve
për ti bërë eksperiencat e tyre. Në vitet në vijim të gjitha praktikat e ndërtimit do të
përballen me detyrën për të arritur një ndërtim të shëndoshë, ekologjikë dhe të
qëndrueshëm në ambientin natyror.
Arkitektura organike është gjuhë, formë që shprehë ndërgjegjien për mjedisin për
kohezionin ekologjikë dhe proceset e jetës të njeriut. Për arkitekturë të qëndrueshme nuk
do të krijohet një mjedis automatikisht i shëndetshëm, nga koncepti i Le Corbusier një
“Organizëm” në vend si një “Makinë”. Mjedisi i ndërtuar ofron një konstant të
përshtypjeve tona që na bëjnë të ushqejmë jetën tonë të brendshme dhe të pasqyrojmë
vlerta kulturore, të ofrojë mundësi më të mira në marrëdhëniet midis vetes dhe mjedisit të
ndërtuar në mënyrë që ai jetë sa më i prekshëm për n

2.1.4 Transformimi në modernizëm
Arkitektura Organike duket se ka skaduar në fund të viteve të njëzeta. Disa nga pionierët
kryesor të ksaj periudhe të tillë si: Sullivan, Shtajner dhe Gaudí vdiqën, në Europë
recesioni ekonomik ishte në rritje dhe ishte i pashmangshëm. Lufta e Dytë Botërore
kishte shkaktuar një rënie të përgjithshme të ndërtimit. Në vitet pesëdhjeta dhe
gjashtëdhjeta megjithatë, arkitektura organike iu nënshtrua një ringjallje të papritur. Ajo
është e mrekullueshme disa nga pionierët e lëvizjes moderne e sollën prapë një ringjallje
të arkitekturës organike. Ata shndërruan fillimisht karakterin e tyre të ngurtë gjeometrikë
në një drejtim më të gjallë organik. Në disa raste të tilla si me Le Corbusien, kjo ishte një
kthesë e papritur, me disa të tjera si Alvar Aalto dhe Hans Scharoun, që kishin bërë një
zhvillim më gradual të stileve të tyre.
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2.2 Arkitektura moderne dhe origjina
Arkitektura moderne është karakterizuar me thjeshtësimin e formës dhe krijimin e
strukturave të ndryshme të ndërtimit, variantet e para ishin në fillim të shekullit XX.
Arkitektura moderne u miratua nga arkitektët me shumë ndikim dhe edukatorët
arkitektonikë që kishin fituar popullaritet pas Luftës së Dytë Botërore, dhe vazhduan një
stil arkitektonik dominues për ndërtesat institucionale dhe korporatave në shekullin e
XXI.Disa historianë shohin evoluimin e arkitekturës moderne si një çështje sociale të
lidhur ngushtë me projektin e “Modernizmit” dhe të “Iluminizmit”. Stili modern u
zhvillua, sipas mendimit të tyre, si rezultat i revolucioneve shoqërore dhe politike që
ndodhën në atë kohë në të gjithë globin.
Të tjerët e shohin arkitekturën moderne si të shkaktuar kryesisht nga zhvillimet
teknologjike, inxhinierisë, dhe kjo është e vërtetë se matrialete reja të ndërtimit që ishin
në dispozicion të tilla si: hekuri, çeliku dhe qelqi dërguan në shpikjen e teknikave të reja
të ndërtimit si pjesë e revolucionit industrial.

2.2.1 Modernizmi si një stil dominantë
Nga vitet 1920, figurat më të rëndësishme në arkitekturën moderne kishin krijuar
ndryshimet e tyre arkitektonike. Të tre më të njohurit si: Le Corbusier në Francë, Ludwig
Mies van der Rohe dhe Walter Gropius në Gjermani. Mies van der Rohe dhe Gropius
ishin të dy drejtorë të Bauhaus-it.
Frank Lloyd Wright i cili kishte ndërtuar më shumë se Mies, Le Corbusier dhe Gropiusi
të cilët u kombinuan, paralelë dhe ndikuan në punën e modernistëve Evropian,
veçanërisht nëpërmjet Portfolio Wasmuth, por ai nuk pranoi të kategorizohet me ata duke
pretenduar se ata kopjuan idetë e tij. Wright kishte një ndikim të madh te Gropius,
(themeluesi i Bauhaus-it) dhe van der Rohe, si dhe në tërësi e arkitekturën organike.
Gropius pohoi se “Bibla” e tij për formimin e Bauhaus-it ishte 100% Frank Lloyd Wright
vizatimet e të cilit ishin të përbashkëta me Gjermaninë më shumë se një dekadë. Shumë
arkitektë në Gjermani besojnë se jeta Wright do të tretet në Shtetet e Bashkuara mirëpo
SHBA-ja ende nuk ishte e gatshme për arkitekturën e tij. Shumë arkitektë Evropian si
Building Larkin Wright (1904) në Buffalo, Unitetit tempull (1905) në Oak Park, dhe
Shtëpia e Robie (1910) në Çikago, janë disa nga shembujt e arkitekturës moderne të
14

shekullit XX. Ajo do të jetë 2-3 dekada më vonë para se arkitektët Evropian do të sjellin
versionin e tyre përsëri në Shtetet e Bashkuara.
Më 1932 erdhi ekspozita e rëndësishme “Moma”, ishte ekspozita ndërkombëtare e
arkitekturës moderne, kuruar nga Philip Johnson dhe Henry Russell, Hitchcock të cilët
tërhoqën së bashku temat më të dallueshme dhe tendencat e tyre, stilistikisht u
identifikuan ato si të ngjashme që kishin qëllim të përbashkët dhe ishin të konsoliduar në
stilin ndërkombëtarë.
Kjo ishte një pikë e rëndësishme apo kthesë, me Luftën e Dytë Botërore një nga figurat
e rëndësishme të Bauhaus-it iku në Shtetet e Bashkuara në Çikago në shkollën
pasuniversitare të dizajnit në Harward. Ndërsa Dizajni modern arkitektonik kurrë nuk u
bë një stil mbizotërues në objektet e banesave por vetëm në shtëpi banimi, në arkitekturën
institucionale dhe komerciale. Modernizmi u bë i shquar në shkollat (për udhëheqësit e
profesionit) u bë e vetmja zgjidhje e pranueshme për arkitektët e kësaj periudhe të cilët
kishin punuar për një stil ndërkombëtar për ti kthyer në traditën arkitektonike të thjeshtë
të projektimit të ndërtesave. Materialet më të përdorura janë: xhami për fasadë, çeliku për
mbështetjen e jashtme dhe betoni për dysheme dhe mbështetje të brendshme, planet e
katit në këtë kohë ishin funksionale dhe logjike, stili u bë më i dukshëm në dizajnin e
rroka-qiellit. Disa ndërtime më të famshme të kësaj periudhe përfshijnë selinë e Kombeve
të Bashkuara (Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Howard Robertson), Ndërtimi Seagram
dhe Qendra e Toronto (Ludwig Mies van der Rohe), dhe Lever House (Skidmore,
Owings, dhe Merrill) . Një shembull i shquar për banim është Shtëpia Lovell (Richard
Neutra) në Los Angeles.
Le Corbusier e përshkroi ndërtesa si “Makina për të jetuar”, por njerëzit nuk janë të
makinave dhe ishte sugjeruar se ata nuk duan të jetojnë në makina. Edhe Philip Johnson
pranoi se ai ishte “Mërzitur me kuti”. Që në fillim të viteve 1980 shumë arkitektë kanë
kërkuar qëllimin për të vazhduar me planet, drejt stileve me më shumë ritëm. Gjatë mesit
të shekullit XX, arkitektët filluan të eksperimentonin me forma organike që ata mendonin
se ishin më shumë të arritshme për njeriun. Mesi i shekullit të modernizmit, ose
modernizmi organikë ishte shumë i famshëm për shkak të natyrës së saj demokratike dhe
të gjallë. Oscar Niemeyer, Alvar Aalto dhe Eero Saarinen ishin tre nga arkitektët që më
së shumti projektuan në këtë lëvizje, e cila ka ndikuar në modernizmin bashkëkohor.
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Arkitektura moderne u takua me disa kritika të cilat filluan në vitet 1960 për arsye se ajo
dukej takim universalë që i mungonte kuptimi. Siegfried Giedion në hyrje të tekstit të tij
në zhvillim hapsira, koha dhe arkitektura (shkruar më 1941), mund të fillojë
“Në këtë moment një konfuzion i caktuar ekziston në arkitekturën bashkëkohore, si në
pikturë një lloj heshtje madje edhe një lloj lodhje”.Në Muzeun Metropolitan të artit, një
simpozium më 1961 u diskutua çështja e arkitektures moderne, në Nju Jork, grusht shteti
duhet të materializohet në një debat rreth ndërtimit “Pan Am” që dërgon mbi Grand
Central Station, duke marrë avantazhin e konceptit modernist të pasurive të patundshme e
të “Të drejtave të ajrit”.
Arkitektura Postmoderne ofroi një përzierje të disa elementeve të arkitekturës paramoderne. Nga viti 1980, arkitektura postmoderne shfaqi prirjen mbi modernizmin,
megjithatë i mungonte një estetikë postmoderne dhe nga mesi i vitit 1990, erdhi një rritje
e re e arkitekturës moderne, duke kaluar në epërsi ndërkombëtare. Si pjesë e kësaj kritikat
e modernistëve u rivlerësuan në stilin modern, edhe një herë stili modern dominon në
praktikën institucionale dhe komerciale të arkitekturës bashkëkohore. Edhe pse dizajni
modern dhe postmodernë u bë të konkurrojë me një ringjallje të projektimit tradicionalë
arkitektonik në arkitekturën komerciale dhe institucionale, dizajni i banimit vazhdon të
dominohet nga një estetike tradicionale. Shembuj të arkitekturës moderne në shekullin të
XXI-të përfshijë One World Trade Center (2013) në New York City dhe Tour parë
(2011), ndërtimin e lartë zyrës në zonën metropolitane në Paris. Kjo nuk do të thotë se
sektori rezidencial në Shtetet e Bashkuara është i lirë, shembuj nga lëvizja e modernizmit
janë shtëpitë e kryeministrit rreth shekullit të XX, gjashtë shtëpitë që janë ndërtuar kanë
që kanë pasur më shumë se 350.000 vizitorë deri në përfundimin e tyre, dhe kanë ndikuar
tek shumë arkitektë gjatë këtyre viteve. Këto dhe të tjera banesa moderne kanë tendencë
të përqendrohen në humanizmin idealë duke i bërë ato më të përshtatshëm dhe në fund të
fundit më tërheqëse për njerëzit. Shumë nga këto përdorin një taktikë të ngjashme, linjën
mes hapësirave të brendshme dhe te jashtme. Kjo arrihet duke përqafuar “Kutinë”, ndërsa
në të njëjtën kohë bëjnë shpërndarjen e saj me strukturë minimale dhe muret e mëdha nga
xhami. Disa kritikë thonë se këto hapësira mbeten shumë të ftohta dhe statike që
funksionojnë për një person mesatar. Materialet e përdorura në një numër të madh të
shtëpive moderne nuk janë të fshehura pas një fasade ato janë transparente dhe duken.
16

Derisa kjo mund të bëjë ato më pak të dëshirueshme për publikun e gjerë, arkitektët
modernistë e shohin këtë si një parim të nevojshëm dhe të rëndësishëm të modernizmit të
thjesht minimalë.

2.2.2 Bauhaus-i
Bauhaus ishte një shkollë në Gjermani që kombinohet në mes artizanaleve dhe arteve të
bukura dhe ishte e famshëm për qasjet e hartuara, publikuara dhe të mësuara. Ajo vepron
në vitet 1919-1933. Në atë kohë Bauhaus gjermanisht term, fjalë për fjalë “Shtëpi e
ndërtimit” qëndroi për “Shkollat e ndërtimit”.

Foto2. Bauhas-i ( marrur nga: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus

Shkolla e Bauhaus-it u themelua nga Walter Gropius në Weimar, në dritën e emrit të saj
dhe fakti që themeluesi ishte një arkitekt Bauhaus mirëpo nuk ka pasur një departament të
arkitekturës në vitet e para të ekzistencës së tij. Megjithatë kjo ishte themeluar me idenë e
krijimit të një pune totale të artit në të cilën të gjitha artet, përfshirë edhe arkitekturën
përfundimisht do të sjellin së bashku në një shkollë. Stili Bauhaus u bë një nga rrymat më
me ndikim në arkitekturën moderniste dhe dizajn modern. Bauhaus-i kishte një ndikim të
thellë mbi zhvillimet e mëvonshme në art, arkitekturë, dizajn grafik, dizajn të brendshëm,
dizajnit industrial dhe tipografi.
Shkolla ka ekzistuar në tre qytete gjermane (Weimar 1919-1925, Dessau 1925-1932 dhe
Berlin 1932-1933), nën udhëheqjen e tre drejtorëve arkitekt të ndryshëm që ishin: Walter
Gropius 1919-1928, Hannes Meyer 1928-1930 dhe Ludwig Mies van der Rohe nga 1930
- 1933, kur shkolla u mbyll nga udhëheqja e vet nën presion nga regjimi nazist.
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Ndryshimet e vendit të punës dhe të udhëheqjes rezultoi në një konstantë zhvendosjen e
fokusit, teknikë, instruktorët, dhe ndikimit politikë. Për shembull: dyqanet e qeramikës u
ndërprenë kur shkolla u zhvendos nga Weimar në Dessau, edhe pse ajo kishte qenë një
burim i rëndësishëm i të ardhurave kur Mies van der Rohe mori shkollën më 1930, ai e
transformoi atë në një shkollë private dhe nuk do të lejojë çdo mbështetës të Hanes
Meyer të marrë pjesë në të.

2.2.3 Bauhausi dhe modernizmi në Gjermani
Humbja nga Lufta e Parë Botërore, rënia e monarkisë gjermane dhe heqja e censurës nën
Republikën e re liberale të Weimar lejuan një rritje të shpejtë të eksperimentimit radikal
në të gjitha artet, shtypur më parë nga regjimi i vjetër. Shumë gjermanë të pikëpamjeve të
krahut të majtë u ndikuar nga eksperimentimi kulturore që pasoi me revolucionin Rus të
tilla si konstruktivizmi. Ndikimet të tilla mund të jenë të ekzagjeruara, Gropius-in nuk e
ndajnë këto pikëpamje radikale, dhe tha se ishte plotësisht apolitikë Bauhaus. Po aq i
rëndësishëm është ndikimi i shekullit të XIX, gjatë të cilit projektuesi anglez Morris
William kishte argumentuar se arti duhet të plotësojë nevojat e shoqërisë dhe që nuk
duhet të ketë dallim mes formës dhe funksionit. Kështu stili Bauhaus u bë i njohur edhe si
llogo ndërkombëtare e shënuar me harmoni në mes planifikimit dhe funksionit të objektit
(ndërtesës).
Megjithatë ndikimi më i rëndësishëm në Bauhaus ishte modernizmi, një lëvizje
kulturore origjina e së cilës u vë më 1880, dhe që tashmë kishin ndjerë praninë e saj në
Gjermani para Luftës së Dytë Botërore, pavarësisht nga klasat politike që kishin ndikim.
Risitë e dizajnit lidhen zakonisht me Gropiusin dhe Bauhaus-in format e thjeshtuara
radikale, racionalitetin dhe funksionalitetin, dhe ideja se prodhimi në masë ishte i
pajtueshëm, individualë, artistikë që tashmë pjesërisht ishte zhvilluar në Gjermani para se
të themelohet Bauhaus-i. Organizata kombëtare gjermane “Deutscher designers” u
formua më 1907 nga Hermann Muthesius për të shfrytëzuar potencialet e reja të
prodhimit në masë, qëllimi i sajë ishte për të ruajtur ndikimin e konkurrencës ekonomike
të Gjermanisë me Anglinë. Në shtatë vitet e para organizata konsiderohet si organ
autoritativ për çështjet e projektimit në Gjermani dhe është kopjuar në disa vende të tjera.
Shumë prodhime themelore të zejtarisë dhe prodhimit në masë si dhe marrëdhëniet e
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dobisë me qëllim praktik të bukurisë formale të objekteve të zakonshme, janë
argumentuar nga mesi i anëtarëve të saj rreth vitit 1870.
Lëvizja gjermane e modernizmit arkitektonik ishte e njohur si “Neues bauen”, duke
filluar në qershor të vitit 1907 me pionierin Peter Behrens që kishte arritur zhvillimin e
dizajnit për kompaninë gjermane AEG elektrik në këtë kompani kishin integruar me
sukses artin dhe prodhimin në mas në një shkallë të madhe. Ai kishte projektuar produkte
të konsumit, pjesën e standardizuar të krijuar për grafikë të kompanisë për të zhvilluar një
identitet të qëndrueshëm të korporatave. Behrens ishte një anëtar themelues i Werkbund,
dhe të dy Walter Gropius dhe Adolf Meier që kishin punuar për të në këtë periudhë.
Një grup i tërë i arkitektëve të punës, duke përfshirë Erich Mendelsohn, Bruno nderë dhe
Hans Poelzig u largua nga eksperimentimi i çuditshëm dhe u kthyen në drejtim racional,
ndërtimin e funksionalitetit ndonjëherë të standardizuar. Përtej Bauhaus-it shumë
arkitektë të tjerë të rëndësishëm gjerman folës në vitin 1920 iu përgjigjën me të njëjtat
çështje estetike dhe mundësive materiale si në shkollë.
Ata gjithashtu iu përgjigjën premtimit një “Banesë minimale” e shkruar në Kushtetutën
e re Weimar. Ernst May, Bruno Taut, dhe Martin Wagner ndër të tjera ndërtuan blloqe të
mëdha të strehimit në Frankfurt dhe Berlin. Pranimi i dizajnit moderniste në jetën e
përditshme ishte objekt i fushatave publicitare i ndjekur nga ekspozita publike si
“Weissenhof Estate”, filma dhe debati nganjëherë të ashpër publik.

2.2.4 Bauhas dhe Vkhutemas
Vkhutemas (shkollat ruse) të artit dhe të shkollat teknike të themeluar në vitin 1920 në
Moskë, kanë qenë në krahasim me Bauhaus-in, themeluar një vit pas shkollës së
Bauhaus-it, ka paralele të afërta me Bauhaus-in në gjermani në organizimin, synimin dhe
qëllimin e tij. Të dy shkollat ishin të një trendi artistik të dizajnit në mënyrë moderne. Të
dyja shkollat ishin iniciativat e sponsorizuara nga shteti për të bashkuar traditat e
artizanaleve me teknologji moderne, me një bazë në parimet estetike në ngjyra, dizajni
industrial dhe arkitekturë. Vkhutemas-t ishte një shkollë më e madhe se Bauhaus-i, por
ishte më pak e publikuar jashtë Bashkimit Sovjetik dhe si pasojë është më pak e njohur në
perëndim. Me ndërkombëtarizimin e arkitekturës moderne dhe të projektimit ka pasur
shumë shkëmbime midis Vkhutemas-it dhe Bauhaus-it. I dyti drejtor i Bauhausit Hanes
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Meyer ishte përpjekur të organizojnë një shkëmbim mes dy shkollave ndërsa Hinnerk
Scheper i Bauhaus-it kishte bashkëpunuar me anëtarë të ndryshëm Vkhutien në
përdorimin e ngjyrave në arkitekturë. Përveç kësaj shkollat ruse kishin botuar librin:
“Arkitekturë për një botë revolucionare” botuar në gjermanisht më 1930 e paraqitur në
disa ilustrime të projekteve Vkhutemas.

2.2.5 Historia e Bauhasit
Shkolla u themelua nga Walter Gropius në Weimar më 1919 si një bashkim i shkollës së
madhe të arteve, mjeshtërive dhe akademinë Weimar të arteve të bukura. Rrënjët e sajë
janë në shkollën e artit dhe artizanatit të themeluar nga Duka i Madh në Weimar më 1906
dhe i drejtuar nga arkitekti Belg i art Nouveau Henry Van de Velde. Kur Van de Velde u
detyrua të jepte dorëheqjen më 1915 për shkak se ai ishte Belg, ai sugjeroi Gropius,
Hermann Obrist dhe Gusht Endell të jetë pasues të mundur të tij. Më 1919, pas vonesave
të shkaktuara nga shkatërrimi i Luftës së Parë Botërore dhe të një debati të gjatë se kush
duhet t jetë në krye dhe pajtimit social-ekonomike të arteve të bukura dhe të arteve të
aplikuara, Gropius-i është bërë drejtori i një institucioni të ri integrimi e të quajtur
Bauhaus. Në prill të vitit 1919 u mbajt një ekspozitë e titulluar “Ekspozita e arkitektëve të
panjohur”, Gropius kishte qëllim për të krijuar një shoqëri të re të punës, pa dallime në
klasë të cilat shpijnë në pengesat arrogante në mes zejtarëve dhe artistëve. Gropius-i në
Bauhaus kishte referencat nga një shoqëri para moderne i masonëve guri. Qëllimi e
hershme ishte për Bauhaus-in të jetë një shkollë e kombinuar e arkitekturës, artizanaleve
dhe akademin e arteve të bukura. Më 1919 Zvicerani Itten piktorit Johannes, Lyonel
Feininger, dhe Gerhard Marcks skulptor, së bashku me Gropius e përbëjnë fakultetin e
Bauhaus-it. Nga viti në vijim radhët e tyre ishin rritur për të përfshirë piktor gjerman,
skulptor dhe projektuesi Oskar Schlemmer i cili kryesoi seminarin teatër dhe zviceranët
Paul Klee u bashkuan më 1922 me piktorin rus Wassily Kandinsky. Nga 1919-1922
shkolla ishte formuar nga idetë pedagogjike dhe estetike e Johannes Itten, i cili mësoi
kurse paraprake që ishte futja në idetë e Bauhaus-it e ndikuar në mësimin e tij nga idetë e
Franz Cižek dhe Friedrich Wilhelm. Ai ishte i ndikuar edhe në lidhje me estetikën nga
puna e grupit “Reiter blaue” në Mynih si dhe punën e Austriakes ekspresioniste. Ndikimi
i Ekspresionizmit gjerman i favorizuar nga ta ishte analoge në disa mënyra të bukura në
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anën e artit të një debati të vazhdueshëm. Ky ndikim u kurorëzua me shtimin e anëtarit
Der blaue Reiter, Wassily Kandinsky që ishin themelues në fakultet, dhe përfunduan kur
Itten dha dorëheqjen në fund të vitit 1922. Itten u zëvendësua nga projektuesi hungarez
László Moholy-Nagi, i cili rishkroi kursin punues me një prirje drejt një objektiviteti të ri
të favorizuar nga Gropiusi, e cila është analoge në disa mënyra për të aplikuar anën e artit
dhe të debatit. Edhe pse ky ndryshim ishte i rëndësishëm, ajo nuk përfaqëson një pushim
radikalë nga e kaluara, është një hap shumë i vogël në një lëvizje të gjerë graduale socialekonomike, të cilat ishin në vazhdim e sipër të paktën që nga viti 1907 kur Van de Velde
kishte argumentuar një bazë artizanale për dizajnin ndërsa Hermann Muthesius kishte
filluar zbatimin prototip industrialë.
Gropius nuk ishte domosdoshmërisht kundër Ekspresionizmit, dhe në fakt vetë në të
njëjtën kohë më 1919 shpallin këtë shoqëri të re të punës përkushtuar pikturës dhe
skulpturës në rritje. Nga 1923 megjithatë, Gropius nuk ishte më në imazhet katedrale,
estetike, artizanale të shtyra nga lëvizja “Völkisch”, në vend të kësaj u shpreh se ne duam
një arkitekturë të përshtatur për botën tonë të makinave radiot dhe makinat e shpejta.
Gropius kishte argumentuar se një periudhë e re e historisë kishte filluar me fundin e
luftës. Ai donte të krijoi një stil të ri arkitektonikë për të pasqyruar këtë epokë të re. Stili i
tij në arkitekturë dhe mallra të konsumit ka qenë që të jetë funksional i lirë dhe në
përputhje me atë të prodhimit në masë. Për këto qëllime, Gropius kishte kërkuar për
ribashkimin e artit dhe artizanaleve për të arritur produkte më të larta, në fund
funksionale me pretendime artistike. Bauhaus-i kishte nxjerrë një revistë të quajtur
Bauhaus dhe një seri librash të quajtur “Bauhausbücher”, që vendit i mungonte sasia e
lëndëve të para dhe se një gjë të tillë e kishin Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe,
ato e kishin mbështetjen në aftësitë e forcës së saj punuese dhe aftësinë për të eksportuar
mallrat e reja dhe me cilësi të lartë. Prandaj dizajnerët ishin të nevojshëm dhe kështu
filloj një lloj i ri i arsimit të artit. Filozofia e shkollës deklaroi se artistët duhet të jenë të
trajnuar për të punuar me industrinë. Weimar ishte në shtetin gjerman të shkollës së
Bauhaus-it dhe kishte marrë mbështetjen nga qeveria Social Demokrate e kontrolluar nga
shteti. Nga 1923 shkolla në Weimar ra nën presion politik nga qarqet e krahut të djathtë,
deri më 26 dhjetor 1924 ajo lëshoi një deklaratë për shtyp duke akuzuar qeverinë dhe
vendosjen e mbylljes së shkollës në fund të marsit 1925. Në shkurt 1924, Social
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Demokratët humbin kontrollin e parlamentit të shtetit nga nacionalistët. Ministria e
Arsimit vendosi stafin me kontrata gjashtë mujore dhe shkurtojë fondet e shkollës
përgjysmë. Ata kishin qenë tashmë në kërkim të burimeve alternative të financimit, pasi
Bauhaus-i u zhvendos në Dessau, një shkollë e dizajnit industrial me mësuesit dhe stafin
ishin më pak antagoniste ndaj regjimit konservatorë politikë në Weimar. Kjo shkollë ishte
e njohur përfundimisht si Universiteti Teknik i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Civile, dhe
më 1996 e ndërroi emrin në Universitetin Bauhaus Weimar.
Dizajneri Gropius-së për objektet Dessau ishte një kthim në Gropius të vitit 1914 që
kishte më shumë të përbashkët me linjat dhe stilin ndërkombëtare të fabrikave që hodhi
poshtë neoklasikët e pavijonit. Dessau jet pa një ndryshim të dukshëm në drejtim të
shkollës, sipas Elaine Hoffman, Gropiusit i është ofruar arkitekti holandez Mart Stam për
të drejtuar programin e sapo themeluar në arkitekturë, dhe kur Stam nuk pranoi
pozicionin, Gropius e kishte kthyer në mik Stam dhe kishin bërë grupin ABC së bashku
me Hannes Meyer.
Meyer u bë drejtor kur Gropius dha dorëheqjen në shkurt 1928 dhe solli në Bauhaus dy
komisione të tij më të rëndësishme të ndërtimit, dy prej të cilave ekzistojnë akoma. Pesë
ndërtesa banimi në qytetin e Dessau, dhe selinë e shkollës federal të sindikatave të
tregtisë Gjermane (ADGB ) në Bernau. Meyer i kishte favorizuar matjet dhe llogaritjet në
prezantimet e tij të klientëve së bashku me përdorimin e komponentëve që shitjet
arkitektonike duhet zvogëluar shpenzimet dhe kjo qasje ishte tërheqëse për klientët e
mundshëm. Shkollat kthyen fitimin e tyre të parë nën udhëheqjen e tij më 1929.
Por Meyer gjithashtu kishte gjeneruar një pjesë të madhe të konfliktit, si një
funksionalist radikal, ai nuk kishte durim me programin estetikë dhe e kishte detyruar
dorëheqjen e Herbert Bayer, Marcel Breuer, dhe të tjera një kohë të gjatë instruktorë. Si
një komunist vokal ai inkurajoi formimin e një organizate studentore komuniste, në një
atmosferë gjithnjë e më të rrezikshme politike, kjo u bë një kërcënim për ekzistencën e
shkollës në Dessau. Gropiusin e qëlluan në atë verë të vitit 1930.

2.2.6 Ndikimi i Bauhas-it
Bauhaus kishte një ndikim të madh në arkitekturë me zhvillimet në Evropën
perëndimore, Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Izrael (veçanërisht në White City, Tel
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Aviv) në dekadat e para të dështimin të tij, si shumë artistë të përfshirë ishin ikur ose
ishin në mërgim nga regjimi nazist. Tel Aviv në fakt është emëruar në listën e vendeve të
trashëgimisë botërore nga ana e OKB-së për shkak të bollëkut të tij të arkitekturës së
Bauhaus-it, më 2004 kishte 4.000 ndërtesa të stilit të Bauhaus-it të ngritura nga 1933.
Walter Gropius, Marcel Breuer dhe László Nagy Moholy ishin mbledhur në Britani gjatë
viteve 1930 të jetojnë dhe të punojnë në projektun “Isokon” para luftës së dytë botërore.
Gropius dhe Breuer shkuan për të mësuar në Shkollën Pasuniversitare të Harvardit e
Projektimit dhe punuar së bashku para ndarjes së tyre profesionale. Shkolla e Harvardit
ishte jashtëzakonisht me ndikim në Amerikë në fund të vitit 1920 dhe fillim të viteve
1930, duke prodhuar studentë të tillë si Philip Johnson, Im Pei, Lawrence Halprin dhe
Paul Rudolph në mesin e shumë të tjerëve.
Në fund të viti1930, Mies van der Rohe vendoset në Çikago dhe e kishte gëzuar
sponzorimin e Johnsonit që pati ndikim edhe Filipi dhe u bë një nga arkitektët e shquar
në botë. Edhe Moholy-Nagy shkoi në Çikago dhe themeloi shkollën Bauhaus-i të ri nën
sponzorimin e industrialistit dhe filantropit Walter Paepcke. Kjo shkollë u bë në Institutin
e projektimit, pjesë e institutit të teknologjisë Illinois. Piktori Werner Drewes ishte
gjithashtu kryesisht përgjegjës për sjelljen estetike të Bauhaus-it në Amerikë dhe dha
mësim në dy Columbia University dhe Universitetin e Uashingtonit në St Louis. Herbert
Bayer i sponsorizuar nga Paepcke, u zhvendos në Aspen, Kolorado në mbështetje të
projekteve në institutin Aspen. Në vitin 1953, Max Bill, së bashku me Inge Aicher-Scholl
dhe Otl Aicher e themeluan Shkollën e dizajnit në Ulm të Gjermanis, një shkollë me
traditën e Bauhaus-it. Shkolla është e dallueshme për përfshirjen e saj të semiotikës, si një
fushë e studimit. Shkolla u mbyll në vitin 1968, por koncepti “Ulm model” vazhdon të
ndikojë në arsimin ndërkombëtar të dizajnit.
Një nga objektivat kryesore të Bauhaus-it ishte për të unifikuarit e artit, artizanaleve,
dhe teknologjisë. Makina u konsiderua si një element pozitiv, dhe për këtë arsye
industriale dizajnimi i produkteve është i rëndësishëm. Kurset paraprake ishin mësuar,
kjo është dita moderne e “Dizajnit bazik” sigurisht që është bërë një nga kurset themelore
në shkollat arkitektonike të projektimit në të gjithë globin. Nuk kishte asnjë mësim të
historisë në shkollë, sepse çdo gjë është dashur të jetë e projektuar dhe krijuar në
përputhje me parimet e para në vend.
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Një nga kontributet më të rëndësishme të Bauhaus-it është në fushën e projektimit të
mobileve moderne. Kudo karrigë krah ishin projektuar nga Marcel Breuer janë dy
shembuj në Dessau të mbijetuar gjatë luftës së dytë botërore dhe kishte operuar si një
shkollë me disa objekte arkitektonike nga Republika Demokratike Gjermane. Kjo
përfshinte prodhime që i përkasin fazës në teatër. Bauhaus nën emrin e Bauhausbühne
(“Faza bauhaus-it”). Pas ribashkimit të Gjermanisë ishte një shkollë e riorganizuar e
vazhdueshme në të njëjtën ndërtesë dhe ka vazhdimësi thelbësore me Bauhaus-in nën
Gropius në fillim të viti 1920 Më 1979 kolegji Bauhaus-Dessau filluan të organizojnë
programe pasuniversitare me pjesëmarrës nga e gjithë bota. Kjo përpjekje ka qenë e
mbështetur nga Fondacioni Bauhaus-Dessau e cila u themelua në vitin 1974 si një
institucion publik.
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2.3 Arkitektura Postmoderne
Arkitektura Postmoderne filloi si një stil ndërkombëtar, prej të cilit stil disa shembuj janë
cituar në përgjithësi nga vitet 1950, por nuk është bërë një lëvizje deri në fund të viteve
1970 dhe vazhdon të ndikojë në arkitekturën e sotme. Postmodernizmi në arkitekturë
përgjithësisht mendohet të jetë lajmëruar nga ana e kthimit në mendje dhe stil dhe
referenca të arkitekturës në përgjigje të formalizmit të stilit ndërkombëtare të
modernizmit. Si shumë lëvizje kulturore, disa nga idetë më të theksuara dhe të dukshme
të postmodernizmit mund të shihen në arkitekturë. Forma funksionale e formalizuar dhe
hapësirat e lëvizjes moderniste janë zëvendësuar nga galeritë estetike të ndryshme, forma
është miratuar për hir të saj dhe mënyra të reja të shikimit të stileve të njohura me
hapësirë të shumtë. Ndoshta më e qartë është se arkitektët rizbuluan vlerën ekspresive
dhe simbolike të elementeve arkitektonike dhe format që kishin evoluar gjatë shekujve të
ndërtimit që ishin braktisur nga lëvizja moderne.
Shembuj që tregojnë fillimin në një shkallë të gjerë të arkitekturës postmoderne janë
Building Portland, Michael Graves në Portland, Oregon dhe Building Sony Philip
Johnson në New York City, i cili merr hua elemente dhe referenca nga e kaluara dhe
ngjyrat e simbolizmit të arkitekturës.

Foto 3. Banka qëndrore e Amerikës në Hjuston
(e marrur nga: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Modern_architecture)
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Arkitektura postmoderne përshkruan si “Neo-eklektik”, ku referimi dhe zbukurimi janë
kthyer në fasada, duke zëvendësuar në mënyrë agresive stilet moderne. Kjo eklektizëm
është shpesh e kombinuar me përdorimin e këndeve jo të pazakontë. Ndërtesat e
Parlamentit Skocez në Edinburgh kanë qenë gjithashtu si model i arkitekturës
postmoderne.
Arkitektët modernist mund t’i përkasin ndërtesave postmoderne, vulgare të lidhura me
një etike populliste dhe ndarjen e elementeve të projektimit kompleksësh të ndërtimit.
Arkitektët postmodern mund t’i konsiderojnë shumë ndërtesa moderne si të pashpirta dhe
të ngurta, abstrakte. Ky dallim është ilustruar në ballafaqim të “Bardhës” kundër të
“Gjelbërtës”, në të cilën u kërkojnë të vazhdojnë, tradita moderniste në qartësi, ndërsa të
“Gjelbërtit” ishin duke përqafuar më shumë aspekte të vizionit kulturor, siç shihet në
deklaratën e Robert Venturi-it për refuzimin e “Zezës ose të bardhës” për të parë botën e
modernizmit në favor të së “Zezës dhe të bardhës dhe nganjëherë të gjelbërtës”.
Divergjenca në mendime të vjen për shkak të një dallimi në qëllime: modernizmi është
rrënjosur në përdorim minimal dhe të vërtetën e materialeve, si dhe mungesa e stileve
ndërsa postmodernizmi është një refuzim i rregullave strikte të vendosura nga
modernistët e hershme dhe kërkon kuptimin e shprehjes në përdorimin e teknikave të
ndërtimit, formave dhe referencave stilistike.
Një formë e ndërtimit e postmodernizmit është kulmi tradicional: pjesët e murit mbi
pullaz, derdhja e ujit larg nga qendra e ndërtesës e tillë në formë çatie përherë ka shërbyer
për një qëllim funksional në kushtet klimatike me shi dhe borë, kjo ishte një mënyrë
logjike për ta arritur këtë lloj kulmi megjithatë relativisht i rrallë në shtëpi moderne (Këto
janë në fund të fundit “Makina për të jetuar” sipas LeCorbusier, dhe makinat zakonisht
kanë pullaze). Megjithatë, rrënjët e Postmodernizmi janë shfaqur në disa nga shembuj të
rëndësishëm të pullazeve. Për shembull, Vanna Robert Venturi “Venturi House” thyen
çati me majë në mes, duke mohuar funksionalitetin e formës.

2.3.1 Marrëdhënia me stilet e mëparshme
Tendencat e reja u bën të qarta në tre mujorin e fundit të shekullit të XX-të disa arkitektë
kishin filluar të largohen nga funksionalizmi modern të cilin ata e shikonin si të
mërzitshëm dhe që disa nga publiku konsiderohen mikpritës dhe madje edhe të
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pakëndshëm. Këta arkitektët u kthyen në drejtim të kaluarës, duke cituar aspektet e
kaluara të ndërtesave të ndryshme për të krijuar një mjet të ri të projektimit të ndërtesave.
Një shembull i gjallë për këtë qasje të re ishte postmodernizmi pa replikën e kolonave
dhe elementeve të tjera që hartojnë stilin paramodern, nganjëherë duke iu përshtatur
shembujve klasikë grekë dhe romakë (por jo thjesht rikrijimin e tyre, siç është bërë në
arkitekturë Neoklasike).
Në kohën e modernizmit, kolona tradicionale është trajtuar si një formë tub cilindrike,
zëvendësohet me mjete të tjera teknologjike si blloqe ose tërësisht nga fasadat perde
muri. Ringjallja e kolonës ishte një estetike më tepër se një domosdoshmëri teknologjike.
Në modernizëm shumica e ndërtesave ishin bërë monolitë duke hedhur poshtë konceptin
e elementeve të projektimit të ndryshme për një fjalor të vetëm nga niveli i tokës në krye,
në raste ekstreme madje edhe duke përdorur një konstante “Gjurmë” ndonjëherë duke
sugjeruar mundësinë e një nxjerrje të vetme metalike direkt nga toka, kryesisht duke
eliminuar elementet vizuale, horizontale. Kjo u pa në mënyrë strikte në botë në ndërtesat
e Minorut kontekstualizmi u bë një tendencë e të menduarit, në pjesët e mëvonshme të
shekullit XX ndikon në ideologjitë e lëvizjes postmoderne në përgjithësi.
Kontekstualizmi është përqendruar në besimin se të gjitha njohuritë janë “Kontekstsensitive”. Kjo është marrur nga idetë e tyre dhe nuk do të thot se do të kuptohet lehtë pa
marrur parasysh përmbajtjen e tij. Arkitektura postmoderne shpesh trajtohet në kontekstin
e temave të materialeve, formave dhe detajeve të ndërtesave si dhe në kontekstin
kulturor.

2.3.2 Rrënjët e Postmodernizmi
Lëvizja e postmoderniste filloi në Amerikë rreth viteve 1960 - 1970 dhe pastaj ajo u
përhap në Evropë dhe pjesëtë tjeta të botës. Qëllimet e postmodernizmit, ose
vonëmodernizmit janë të fillojë me reagimin e saj të modernizmit, ai përpiqet për të
adresuar kufizimet e parardhësit e tij. Lista e qëllimeve është zgjeruar për të përfshirë
idetë e komunikimit me publikun shpesh në një mënyrë humoristike apo të mprehtë.
Shpesh komunikimi bëhet duke cituar stilet arkitekturore nga e kaluara, shpesh në të
njëjtën kohë. Të kthyer larg nga modernizmi, ai gjithashtu përpiqet të prodhojë objekte të
cilat janë të ndjeshme ndaj konteksti në të cilin ato janë ndërtuar.
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Postmodernizmi e ka origjinën e tij në dështimin e perceptuar të arkitekturës moderne.
Preokupimi i saj me funksionalizmin ekonomik do të thotë se stilet ishin bërë larg dhe
ndërtesat ishin fshehur në një pamje të zymtë racionale. Shumë mendonin se ndërtesa nuk
arritën të përmbushin nevojat e njeriut për trupin dhe sytë e tij. Problemi u përkeqësua
kur disa blloqe tashmë monotone, apartamente u kthyen në lagjen e të varfërve.
Arkitektët kërkonin ti rivendosnin stilet, ngjyrat dhe shkallët për ndërtesa e tyre. Forma
nuk ishte më për t'u përcaktuar vetëm nga kërkesat e tyre funksionale ose pamjen
minimale të një apartamenti.
Postmodernizmi me diversitetin e tij posedon ndjeshmëri në kontekst të ndërtesës dhe
historisë së përbashkët të tyre me kërkesat e klientit. Arkitektët postmodernist
konsideruan shpesh kërkesat e përgjithshme të ndërtimeve urbane dhe rrethinat e tyre
gjatë projektimit të ndërtesës. Për shembull në Venecia House Frank Gehry's Beach,
shtëpitë fqinje kanë një ngjyrë të ngjashme të ndritshme të sheshtë. Kjo ndjeshmëri e
folur shpesh është e qartë por herëve të tjera harton përgjigjet për fqinjët e stilit më të
lartë. Arthur James Stirling e M. Sackler në Muzeun e Universitetit të Harvardit përmban
qoshe të rrumbullaksuara dhe shirita tulla që kanë të bëjnë me formën e dekorimit
polikromatik Hall Victorian Memorial nëpër rrugë edhe pse në rast është elementi imitues
ose historik.

2.3.3 Analiza e Falling Water Hause-(Shtëpia mbi ujëvarë)
Ishte një largim radikal nga qëndrimi tipik i arkitekturës të kësaj kohe. Ndërtimet nga
betoni me elemente të shumta gjatë ndërtimit po thuajse u avancuan më shumë se që ishin
parë deri më tani. Problemi ishte një dizajn i konzolave të përforcuara nën trarë të
konzolit. Falling water aktualisht është në pronësi dhe mirëmbahet nga Konversiumi i
Pensilvanisë perëndimore (WPC).
Falling water qëndron si një nga kryeveprat më të mëdha të Wright-it si për dinamizmin
e saj dhe integrimin me mjedisin e mrekullueshëm natyror. Pasioni i Wright-it për
arkitekturën Japoneze u pasqyrua fuqishëm në hartimin e Falling water, veçanërisht në
rëndësinë e hapësirave interpretimin e jashtëm dhe të brendshëm me theks të fortë të
vendosur në harmoni midis njeriut dhe natyrës. Tadao Ando tha një herë: “Unë mendoj se
Wright ka mësuar aspektin më të rëndësishëm të arkitekturës dhe trajtimin e hapësirës
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nga arkitektura Japoneze”. Kur kam vizituar Falling water në Pensilvani kam gjetur të
njëjtën ndjeshmëri të hapësirës, nuk kishte tingujt shtesë të natyrës së re.
Shkallën e gjeniut Wright në integrimin e çdo detaji të dizajnit të tij mund të kuptohet
vetëm në fotografit e Falling water. Ky qëndrim i projektuar në mënyrë organike private
ishte menduar që të ishte një tërheqje e natyrës për pronarët e saj. Shtëpia është e njohur
për lidhjen e saj me vendin, është ndërtuar në majë të një ujëvarë aktive e cila rrjedh nën
shtëpi.
Integrimi me vendosjen që shtrihet në detaje të vogla, shembull: aty ku takohet qelqi,
muret nga guri nuk kanë korniza metalike, qelqi dhe kornizat e tij horizontale, ishin
drejtuar në një ndërprerje shtyllash nga guri, në mënyrë që muret e gurit të duken të
pandërprera. Nuk janë shkallët kryesore direkt poshtë në lumë poshtë shtëpisë dhe në një
hapësirë e cila lidh shtëpinë kryesore në nivelin e ftuar dhe shërbëtorët, një natyrë e
ndritur pranverore uji brenda i cili pastaj është kanalizuar përsëri jashtë. Dhomat e
gjumit janë të vogla disa me tavanet e ulëta për të inkurajuar njerëzit jashtë në drejtim të
zonave të hapura nga jashtë.
Bear Run dhe tingujt e ujit të tij përshkojnë rrethinën dhe rrethin e afërt të shtëpisë, muret
e bashkuara në nivel lokal dhe tarraca gurit të konzolit ngjan aty pranë formacioneve rok
(muzikës) janë menduar të jenë në harmoni njëra me tjetrën. Dizajni përfshin pjesën e
gjerë të dritareve dhe ballkonet që arrijnë në rrethinat e tyre. Shkallët e mbështjellura nga
xhami dërgojnë poshtë nga salla e jetesës dhe lejoin qasje të drejtpërdrejtë me lumin
poshtë.
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Më poshtë me disa foto të elementeve të veçanta arkitektonike është shpjeguar Falling
Water House si një objekt tipik në lidhje me arkitekturën organike.

Foto 4. Shtëpia Falling Water House (e marrur nga: http://www.wright-house.com/franklloyd-wright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html)

Siq shihet në foto shkëlqimi i ngrohtë nga ndriçimi i brendshëm rrëz natës me ngjyrat e
Vjeshtës, në këtë shihen konzolet dramatike dhe terracat që reflektojnë strukturat të
ngjashme të shkëmbit më poshtë, tarraca në të dyja anët e dhomës që jetojnë në nivele
kryesore, si dhe tarraca e madhe mbi të krijonë linja të forta horizontale të balancuara nga
linja pothuajse e pathyer vertikale në kullë në të majtë. Këto dhe shumë linja të tjera të
qarta horizontale dhe vertikale në shtëpi mund të krahasohen me formimin e shkëmbit,
me horizontale dhe vertikale të tokës me pemë dhe uji që lëviz horizontalisht në lum, dhe
vertikalisht si “Rënie uji” në formë të ujëvares.
Nuk ka hyrje të madhe përpara kjo do të thotë dyer të mëdha të dyfishta të rrethuara nga
dekoret e ndryshme, kjo simbolizon pjesën nga jashtë, brenda. Përkundër vazhdimësisë
brenda dhe jashtë është e theksuar përputhja me temën e lidhjes harmonike me natyrën.
Falling water është një lulëzim i lumtur i gjeniut Frank Lloyd Wright të kësaj kryevepre
të madhe të artit. Ka efektet e artit të madh, mjeshtëror dhe të zgjuar, atje shtrihet një
qëndrueshmëri e gjithë kësaj kryevepre. Për të kuptuar këtë duhet marrë parasysh cilësinë
e parimeve që udhëzoi artisti. Në deklaratat e Wright-it janë që parimet e tijë të
shëndrrohen me fjalë të personifikuara të intuitës se tij: organike, demokratike, plasticitet,
vazhdimësi. Gjatë studimit të kujdesshëm të teksteve dhe arkitekturës së tij, kam ardhur
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për të besuar se këto kushte paraqesin aspekte të ndryshme të një pasqyre qendrore. Për
Wright-in arkitektura ishte një agjenci e madhe gjithë përfshirëse nëpërmjet të cilës
njerëzimi i përshtatet mjedisit për nevojat e njeriut dhe anasjelltas, jeta e njeriut të
përshtatet për ambientin (mjedisin). Kjo ide përshkon Falling water në përputhje me
qëllimet e të dyve arkitektit dhe klientit.

Foto 5. Falling Water House ( e marrur nga: http://www.wright-house.com/frank-lloydwright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html)

Siq shihet në foto lumi i qetë bëhet një ujëvarë në këndin e sipërm të majtë të pjesës siq
shihet në foto. Një shkallë pa mbështetës nga poshtë, arrin deri në një pikë të vetme mbi
lumë. Në krye të shkallëve brenda është dhoma e madhe dhe mund të arrihet nëpërmjet
një rrëshqitje paneli nga qelqi. Kështu që njerëzit mund të marrin një rrugë që kalon
drejtë poshtë nga dhoma kryesore në shtëpisë te lumi duke i bërë jehonë rrjedha e ujit kur
bie. Shikuar nga jashtë shtëpinë lumi duket se rrjedhë përbrenda shtëpisë.
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Foto 6. Falling Water House ( e marrur nga: http://www.wright-house.com/frank-lloydwright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html)

Siq shihet në foto mbi ujëvarë në jug është fundi i dhomës së ndjenjës. Nivelet e konzolit
dhe terraca si dhe muret e ngurta duken më poshtë duke i dhënë një përshtypje shtëpisë si
pjesë organike e formacioneve të rok (Muzikës) dhe se shtëpia përshtatet në vendosjen e
saj natyrore. Kulla fluturuese vertikale (të qendrës së majtë në foto) rritet më shumë se tre
kate, dritaret që shtrihet nga dyshemeja deri në tavan krijon një kolonë të vazhdueshme
prej qelqi të thyer vetëm me mbështetje të trarëve të ngushtë nga çeliku, tullat e kuqe të
pikturuara prej dheu.

Foto 7. Falling Water House (e marrur nga: http://www.wright-house.com/frank-lloydwright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html)
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Siq shihet nga fotoja kënd i ulët, terracat e konzolit janë veçanërisht dramatike, pasi ato
duken se notoin në ajër mbi lumë. Lumi rrjedh afërsisht paralel me shtëpin, por prishet në
një kënd që bie. Tingujt e ujit që rrjedhin buzë shtëpisë vazhdimisht krijojnë ritëm.
Wraigti kishte thënë unë shoh Falling water si një web të parregullt të forcave të
balancuar me shkathtësi për të krijuar nivele lundrues horizontale. Ajo është e duhur për
një strukturë të tillë për t'u futur në mes të shkëmbit horizontal dhe zgjidhet e natyrshme
nga rregullimet e ngjashme të forcave. Për më tepër këto mbështetje mund t’i përngjasin
lirisht aeroplanëve horizontalë. Ky çlirim teknologjikë dha të rritet në plan të hapur që ky
stil i kishte preokupuar të gjithë krijuesit e mëdhenj të arkitekturës moderne.

Foto 8. Falling Water House (e marrur nga: http://www.wright-house.com/frank-lloydwright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html)

Siq shihet nga fotoja dhoma e madhe (Qëndrimi ditor), në Falling water përfshin disa
fusha të ulura, zonën e ngrënies, një pjesë të madhe të ndërtuar me tavolinë me një kamin
në mes. Guri, druri dhe pllakat nga guri janë paraqitur ndërsa modularet jastëkët kanë
theks me ngjyra të vjeshtës. Zona e restorantit mund të shihet në të djathtë, një derë e
kuzhinës është në qoshe e cila shfrytëzohet në lidhje me funksionet që ndërlidhen me
kaminin.
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Foto 9. Falling Water House (e marrur nga: http://www.wright-house.com/frank-lloydwright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html )

Siq shihet në foto kjo tarracë shtrihet në perëndim në pjesën e përparme të sallonit, i cili
është edhe pjesërisht mbi lumë pran dhomës të ndenjës, është më e madhja tarracë e
Falling water. Kjo terracë në jugperëndim është e bashkangjitur me atë nga ana e pasme,
në kontrast me këtë pikëpamje tjetër të kësaj terrace nga ana tjetër krijon një përshtypje të
ndryshme, krijon një qetësi dhe harmoni me natyrën.

Foto 10. Falling Water House ( e marrur nga: http://www.wright-house.com/frank-lloydwright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html )

Siq shihet në foto rrugët me pemë po ndërtohen me një prerje gjysmë-rrethore rreth një
peme. Kjo harton temën e shtëpisë, Frank Lloyd Wright kishte projektuar Falling water
34

për të treguar harmonizimin në mes natyrës dhe ndërtimit që ai e quajti arkitekturë
organike.
Në deklaratat Wright parimet e tij janë të shënohet me fjalë të personifikuar të intuitës së
tij të thellë: organike, demokratike, plasticitet dhe vazhdimësinë. Gjatë studimit të
kujdesshëm të teksteve dhe arkitekturës së tij, unë kam ardhur për të besuar se këto
kushte paraqesin aspekte të ndryshme të një pasqyrë qendrore. Për Wright-in arkitektura
ishte një agjenci e madhe gjithë përfshirëse nëpërmjet të cilës njerëzimi ishte përshtatur
me mjedisin për nevojat e njeriut dhe anasjelltas, jeta e njeriut të përshtatet në kozmosin e
tij, në mes të vazhdimësisë ndryshimet e arkitekturës mund të mbajnë jetën e njeriut
lidhur me natyrën humane.

Foto 11. Falling Water House ( e marrur nga: http://www.wright-house.com/frank-lloydwright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html )

Në këtë foto shihet terraca në perëndim që nuk është në të njejtin nivel si dyshemeja apo
terracat e tjera që shtrihen në buzë të rrugës dhe ura e mbyllur mbi rrugë me pemë të
çojnë deri në konak.
Për më tepër është një tipar përbërës i teknologjisë moderne, strukturore për ndërtimin
mijëvjeçarë u dominua nga muret e mëdha mbajtës dhe trarëve. Brenda fundit dyqind
vjeqarë megjithatë ka një kuptim më shkencor të materialeve dhe të forcave të
udhëhequra gradualisht në Falling Water House.
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Foto 12. Falling Water House ( e marrur nga: http://www.wright-house.com/frank-lloydwright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html )

Nga kjo foto shihet zona afër restaurantit në veri të qëndrimit ditor. Falling Water ishte
një nga shtëpitë origiinale që kishte planin e hapur. Në kontrast me hapje të tillë, zona e
ngrënies është disi më e mbrojtur me mure guri veçanërisht në pjesën në afërsi të kaminit.
Guri i pabarabartë përballet me një orientim horizontal, duke formuar shumë brendësira
të vogla kudo. Frank Lloyd Wright kishte projektuar këtë shtëpi për psikologjinë e
përdoruesit. Ai e pa kuptimin në efektin psikologjik, arkitekturën e tij organike ishte për
njerëzit dhe në mënyrë krijuese kishte planifikuar mjediset e tij për paqen, shëndetin
mendor dhe lumturinë e njerëzve.

Foto 13. Falling Water House ( e marrur nga: http://www.wright-house.com/frank-lloydwright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html )

36

Në këtë foto mund të shohësh nga terraca katin e dytë mbi dhomën e ndjenjës, dhe
gjithashtu në terracën e tretë dyshemenë që të dërgon në galeri. Nivelet e konzolit dhe
terraca, muret e ngurta duken më poshtë duke i dhënë kësaj shtëpie si një pjesë organike e
kompozimeve “Rok” dhe se shtëpia përshtatet mirë në vendosjen e saj natyrore. Lumi
rrjedh pran shtëpisë nga e djathta në të majtë, dhe nga pozicioni i një dhome gjumi,
konzolat dhe tarracat ndryshohen në një kënd larg nga shtëpia në pjesën e sipërme duke
krijuar iluzionin e ujit që rrjedhë nga shtëpia.

Foto 14. Falling Water House ( e marrur nga: http://www.wright-house.com/frank-lloydwright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html )

Siq shihet në foto lumi rrjedh afërsisht paralel me shtëpinë por ky drejtim prishet se bjenë
një kënd i shkëmbit dhe i’a ndryshon rrjedhën lumit që vazhdimisht krijon një ritëm të
“Rok” (muzikës). Për të kuptuar Falling Water duhet shqyrtuar strukturën e saj të
pazakontë dhe arsyet e Wright-it për projektim që i kishte bazuar në mure të guximshme
nga guri, që përmban një kuzhinë dhe një dhomë gjumi njëra mbi tjetrën. Më 1964, ajo u
hap për publikun si një muze. Gati gjashtë milion njerëz kanë vizituar shtëpinë që nga
janari 2008. Ajo aktualisht pret më shumë se 120.000 vizitorë çdo vit.
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Konkluzion
Zhvillimi i teorisë arkitektonike ka ekzistuar qysh në antikitet koncepti i saj teorik në
fillet e para nuk ka qenë aq e zhvilluar për shkak se në periudhat e hershme nuk kishte
ndikim të madh në zhvillimet arkitektonike.Teoria e arkitekturës më vonë nisi të ketë
ndikim pasi që disa objekte nga lashtësia nuk mundën ti rezistonin kohës dhe u
shkatërruan, mirëpo ato mbetën të shkruara në letër. Në lashtësi koncepti i teorisë së
arkitekturës nuk ishte i avancuar paralel me zhvillimet e arkitekturës, ajo pati një zhvillim
sidomos me punën e arkitektit romak Vitruvius në shekullin e XVII p.e.s. Që nga këtu
teoria arkitektonike kishte një rritje dhe nisi të zhvillohej hap pas hapi me ndërtimin e
objekteve arkitektonike. Objektet në lashtësi nuk kanë qenë të shkruara dhe disa prej tyre
janë shkatërruar tërësisht prandaj Vitruviusi mendonte se objektet duhet shkruar në letër.
Është e qartë se arkitektura i ka paraprirë teorisë, prandaj disa arkitektë kishin thënë se
objektet duhet të shikohen dhe të analizohen edhe në aspektin teorik. Zhvillimi i teorisë
së arkitekturës pati ndikim nga zhvillimi i hovshëm ekonomik në disa vende të botës si
në: Amerikë, Angli, Francë, Gjermani etj. Gjatë luftës së parë botërore Gjermania ra në
recesion ekonomik dhe shumë arkitektë u dashtë të emigrojnë në shtete më të zhvilluara
si në Amerikë për të gjetur një jetë sa më të mirë për familjet e tyre. Gjermania gjatë
kësaj periudhe kishte një krizë ekonomike pas humbjeve të shkaktuara nga lufta e parë
botërore, në saje të kësaj asaj i mungonte edhe lënda e parë për botimin e librave ndërsa
shtetet si: Amerika dhe Anglia e posedonin një gjë të tillë. Gjatë kësaj periudhe teoria e
arkitekturës në Evropë pati një rënie mirë po me revolucionin Franqez dhe revolucionin
në Gjermani nisi një zhvillim i hovshëm ekonomik dhe teoria e arkitekturës filloi të
zhvillohej paralel me objektet moderne arkitektonike.
Teoria e arkitekturës është gjithëpërfshirëse nga se në konceptin e sajë ekzistojnë
mesazhet në drejtimet: organike moderniste dhe postmoderniste si dhe shumë drejtime
tjera që pasuan.
Arkitektura organike pati një ndikim të madh ngase arkitektët e trajtonin arkitekturën si
organizëm të njeriut dhe vepra kryesore të kësaj periudhe gjenden të analizuara, shembull
tipik është Falling Water House. Mirëpo me vdekjen e Frank Lloyd Wright arkitektura
organike pati një rënie edhe pse më vonë nxënësit e tij e pasuan rrugën e tij dhe prapë
filloi të zhvillohet deri në ditët e sotme. Sot teoria e arkitekturës ekziston në të gjithë
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botën dhe është e zhvilluar paralel me objektet arkitektonike, sot secili objekt duhet të
jetë i shkruar në letër përmes përshkrimit analizues, për këtë arsye ajo ka rëndësi të
jashtëzakonshme në zhvillimet e përgjithshme në arkitekturë dhe është e pa
zëvendësueshme roli dhe rëndësia e sajë. Në kohën e arkitekturës moderne arkitektura
pati ndikim në gjithë botën, gjatë kësaj periudhe shumë libra u përkthyen në gjuhë të
ndryshme në mënyrë që arkitektura të jetë sa më e afërt me publikun, dhe që ajo të
zhvillohet në të gjithë botën.
Në kohën e postmodernizmit teoria e arkitekturës është domosdoshmëri ngase ajo
tregon për secilën pjesë të ndërtuar të një objekti, paramodernizmi si term i ka shkruar
objektet përgjithësisht. Sot teoria e arkitekturës mësohet gjithkund në shkollat e
arkitekturës dhe gjen zbatim në zhvillimin e komponimeve arkitektonike në botë.
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